SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

 **HỌC SINH TỰ HỌC – TUẦN 7 MÔN TIẾNG ANH – KHỐI 12**

|  |
| --- |
| **NỘI DUNG** |
| **Tên bài học/ chủ đề -****Khối lớp** | **Unit 3 : WAYS OF SOCIALIZING** |
| **Hoạt động 1**: ***Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.*** | 1. Tài liệu tham khảo:- Sách giáo khoa Tiếng Anh 12 : Bài 4: Reading- Video bài giảng:+ Reading <https://youtu.be/5FVydCcV50Y>- Tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ (Phụ lục 1 – Đính kèm)2. Yêu cầu:* Học sinh ghi chép cẩn thận Phụ lục 1 vào vở bài học.
* Trong quá trình đọc và ghi chép, nếu thắc mắc học sinh điền vào Phiếu tổng hợp thắc mắc (Phụ lục 2 – Đính kèm) và sớm liên hệ với

giáo viên để được kịp thời giải đáp |
| **Hoạt động 2**: ***Kiểm******tra, đánh giá quá trình tự học.*** | - Hoàn thành Phiếu học tập (Phụ lục 3 – Đính kèm), chụp và nộp lại theo yêu cầu của giáo viên. |

**PHỤ LỤC 1**

**A. READING**

• compulsory [kəm'pʌlsəri] (a) bắt buộc

• academic year [,ækə'demik jiə] năm học

• to be divided [di'vaidid] **into** được chia thành

• break [breik] (n) kỳ nghỉ ngắn

• term [təm] (n) học kỳ

• half term [hæf təm] (n) giữa kỳ

• parallel ['pærəlel] (adj) song song

• state school [steɪt skul] (n) trường quốc lập

• category ['kætəgəri] (n) loại

• independent school [ɪndɪ'pendənt skul]trường tư

• public school ['pʌblɪk skul] trường dân lập

• system ['sistəm] (n) hệ thống

• fee - paying (adj) trả học phí

• level [‘levl] (n) mức độ, trình độ

• education level[edʊ'keɪ∫n 'levl] (n) cấp học

• secondary education ['sekəndrɪ edʊ'keɪ∫n] giáo dục trung học

• national curriculum ['næ∫ənl kə'rɪkjʊləm] chương trình giáo dục quốc gia

• to be set được đặt ra

• government ['gʌvənmənt] (n) chính phủ

• to be made up được tạo nên bởi

• Design and Technology [dɪ'zaɪn] [tek'nɑlədʒɪ] thiết kế và kỹ thuật

• Information Technology (n) [ɪnfər'meɪ∫n tek'nɑlədʒɪ] công nghệ thông tin

• Physical Education (n) ['fɪzɪkl edʊ'keɪ∫n] môn giáo dục thể chất

• Modern Foreign Language môn ngôn ngữ hiện đại

• core subjects [kɔr 'sʌbdʒɪkt ] những môn học chủ đạo

• national examination kì thi quốc gia

• infant ['infənt] (n) trẻ con (dưới 7 tuổi)

• General Certificate of Secondary Education (GCSE) kì thi TN THPT

• stage [steidʒ] (n) giai đọan

• pre school (n) trước tuổi đi học

**B. SPEAKING**

• nursery school ['nɜrsərɪ] (n) nhà trẻ

• Kindergarten ['kində,gɑtn] lớp mẫu giáo

• lower secondary school trường trung học cơ sở

• upper secondary school trường trung học phổ thông

**C. LISTENING**

• tearaway ['teərəwei] (n) người bốc đồng

• disruptive [dis'rʌptiv] (adj) gây rối

• method ['meθəd] (n) phương pháp

• methodical [mə'θɑdɪkl] (adj) có phương pháp

• well behaved ['welbi'heivd] (adj) cư xử tốt

• to get on tiến bộ

• to go through đi qua

• to go away bỏ đi

• pretty [‘priti] (adv) khá

• on the whole tóm lại

• essay [‘esei] (n) bài tiểu luận

• boarding school [bɔrd skul] trường nội trú

**D. WRITING**

• formal ['fɔməl] (adj) chính qui

• formal school system in VN hệ thống trường chính qui ở VN

**E. LANGUAGE FOCUS**

• to publish ['pʌbli∫] (v) xuất bản

• publishment (n)

• tragedy ['trædʒədi] (n) bi kịch

• conference ['kɔnfərəns](n) hội nghị

• commercially [kə'mə∫əli] (adv) về phương diện thương mại

• progress ['prougres] (n) sự tiến bộ

• field [fild] (n) lĩnh vực

• to forecast ['fɔkɑst] (v) dự báo

• to control [kən'troul] (v) điều khiển

• the computer’s memory (n) bộ nhớ của máy vi tính

• to store [stɔ] (v) cất giữ, lưu trữ

• calculation [,kælkju'lei∫n] (n) phép tính

**Reading**

**Task:1**

1. state schools
2. primary education
3. secondary education
4. compulsory
5. General Certificate of Secondary Education (GCSE)
6. Curriculum

**Task:2**

1. From the age of 5
2. There are 3 terms
3. The state school and the ‘independent’ or ‘public’ school system.

Yes.

 4. There are three core subjects (English, Maths, and Science)

# PHỤ LỤC 2

**PHIẾU TỔNG HỢP CÂU HỎI – THẮC MẮC**

**CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH TỰ HỌC – TUẦN 5**

Trường THPT Nguyễn Tất Thành Lớp: 12A…

Họ tên học sinh:…………………………………………Stt:……………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài** | **Nội dung học tập** | **Câu hỏi của học sinh** |
| 7 | Mục: …. Phần: …. | 1.2.3. |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

 **PHỤ LỤC 3**

 **PHIẾU HỌC TẬP**

**UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM**

**I. PHONETICS:**

**A. Choose the word whose main stress syllable is put differently.**

1. A. parallel B. dependent C. educate D. primary
2. A. physical B. achievementC. government D. national

**B. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.**

1. A. compound B. course C. around D. hour
2. A. apply B. carefully C. entry D. discovery

**II. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence.**

1. With black hair and eyes, she is\_\_\_\_\_\_\_\_\_of the people from her country.

 A. the same B. typical C. similar D. identical

1. Military is\_\_\_\_\_\_\_\_\_in this country. Every man who reaches the age of 18 has to serve in the army for two years.

 A. compulsory B. optional C. illegal D. unnecessary

1. People tend to work hard at this\_\_\_\_\_\_\_\_\_of life.

 A. distance B. stage C. space D. level

1. Concern for the environment is now at the\_\_\_\_\_\_\_\_\_of many governments' policies.

 A. core B. aim C. target D. purpose

1. He did not do well at school and left with few \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualifications.

A. academic B. academy C. academician D. academically

1. The Minister of the Education and Training Department appeared on TV last night to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ his new policy

 A. public B. publicly C. publicize D. publicizing

1. Children at the age of 11 start moving to \_\_\_\_\_\_\_ school.

 A. kindergarten B. primary school C. lower secondary D. upper secondary

1. Children receive its early \_\_\_\_ at home so parents should buy some \_\_\_\_\_\_\_ magazines to put them in the bookcase.

 A. educational / educate. B. educational /education.

 C. education / educational. D. education / educated.

1. Schools in which all students can attend without paying tuition \_\_\_\_\_\_\_ are public schools.

 A. fees B. charge C. payment D. bill

1. In Vietnam a school year lasts for nine months and is divided \_\_\_\_\_\_\_ 2 terms.

 A. into B. to C. from D. on

1. In England, fee-paying schools, often called “independent schools”, “private schools” or “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ schools”.

 A. college B. primary C. secondary D. public

1. Why don’t we go to the sport center now? \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 A. No, thanks B. I will

 C. Yes, certainly D. That’s a good idea

1. The strange disease\_\_\_\_\_\_\_\_\_to have originated in Africa.

 A. thinks B. is thinking C. is thought D. thought

1. You \_\_\_\_\_\_\_\_\_ by my secretary next week.

 A. will notify B. would notify

 C. will be notified D. is going to notified

1. We were rather late, but fortunately there were some tickets\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 A. to leave B. left C. leaving D. having left

1. It's a beautiful photo. I'm going to\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 A. get it enlarging B. have it enlarging C. have it enlarged D. set it enlarged

# Phần 2: Trả lời

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11 |  |
| 2 |  | 12 |  |
| 3 |  | 13 |  |
| 4 |  | 14 |  |
| 5 |  | 15 |  |
| 6 |  | 16 |  |
| 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 18 |  |
| 9 |  | 9 |  |
| 10 |  | 20 |  |